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SAŽETAK 
Ocjenjivanje kakvoe brojlerskih trupova sprovedeno je na ukupno 240 
pilia dva genotipa Cobb 500 i Hubbard Classic tovljenih do 49 dana. 
Korištene su dvije razliite energetsko-proteinske krmne smjese, a cilj 
istraživanja je bio utvrditi utjecaj genotipa, spola i hranidbe na kakvou 
brojlerskih trupova (masa trupa, randman, mase i udjeli osnovnih dijelova 
trupa), njihove varijance i interakcija. Utvren je statistiki znaajan (P<0,05) 
utjecaj spola na masu trupa pilia, naime muški pilii imali su znaajno veu 
masu trupova u svim obradama. Kod pilia genotipa Cobb 500 i kod pilia 
hranjenim krmnom smjesom u sustavu I pojavile su se neznaajno vee 
vrijednosti mase trupova (P>0,05). Kod ocjenjivanja randmana statistiki 
znaajan (P<0,05) utjecaj imao je samo genotip i to jedino kod obrade 
„pripremljeno za roštilj“, u korist genotipa Cobb 500. Ispitivanje varijance kod 
mase trupa i randmana pokazalo je da su najvee vrijednosti bile pod 
utjecajem spola. Muški pilii imali su statistiki znaajno (P<0,05) veu masu 
prsa, bataka i zabataka i vei udio bataka u odnosu na ženske pilie. Kod 
mase osnovnih dijelova trupa ostali imbenici nisu imali znaajnog utjecaja 
ali kod ispitivanja udjela ovih dijelova trupa, statistiki znaajne razlike 
utvrene su kod djelovanja genotipa i hranidbe Pilii genotipa Cobb 500 imali 
su znaajno vei udio prsa, dok su pilii hranjeni krmnom smjesom u sustavu 
II imali znaajno vei udio bataka u trupu. Interakcija genotip i sustav 
hranidbe imala je statistiki visoko znaajan (P<0,01) utjecaj na obradu 
„pripremljeno za roštilj“. Najvee randmane imali su pilii genotipa Cobb 500 
hranjeni krmnom smjesom u sustavu I.  
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UVOD 
 
Cilj uzgoja brojlera je proizvodnja kvalitetnih 
brojlerskih trupova koji e biti prihvatljivi potrošaima. 
Prihvatljivost pileih trupova ovisi o kakvoi i koliini 
mišine mase u njima. Trupovi brojlera se procje-
njuju uglavnom prinosom jestivih dijelova (randman) 
i kakvoom jestivih dijelova trupa brojlera.  
Postoji nekoliko uobiajenih naina prikazivanja 
randmana. Osnovni je randman oišenih trupova 
(“klasina obrada“), a zatim randman trupova “pri-
premljeno za peenje“ i randman trupova “priprem-
ljeno za roštilj“. Danas se pilei trupovi sve više kon-
fekcioniraju i prodaju u dijelovima, a u nekim slua-
jevima i po specifinim tkivima (meso, mast, koža i 
kosti).  
Proizvodnja peradarskih proizvoda mijenja svoju 
koncepciju prema zahtjevima potrošaa i prerai-
vake industrije. Prije nekoliko desetljea ponuda 
peradarskih proizvoda je bila svedena uglavnom na 
cijeli trup uz obradu “pripremljeno za peenje”, a 
danas se sve više traže konfekcionirani trupovi, t.j. 
parcijalni dijelovi trupa. Tako se naglasak u brojler-
skoj proizvodnji stavlja na kakvou i prinos osnovnih 
dijelova trupa (prsa i fileti bez kostiju, batak i za-
batak). Nekoliko imbenika utjee na prinos ovih 
djelova brojlerskog trupa: genotip, spol, dob, zdrav-
lje, hranidba, živa masa, dužina prekida hranidbe pri-
je klanja i ocjena trupa (Moran, 1977; Siegel, 1984). 
Sve karakteristike kakvoe trupova brojlera su 
svojstvene hibridu (genotipu), i prema tome, uvjetno 
su nasljedne s tono odreenim vrijednostima here-
diteta nasljednosti. U izražavanju pojedinih osobina i 
njihove povezanosti, uvjeti sredine igraju znaajnu 
ulogu. Uzgaja brojlera nema mogunost mijenjati 
nasljednu osnovu brojlera, ali zato može mijenjati 
uvjete okoliša (nain hranidbe i sastav hrane, uvjete 
ambijenta, uvjete proizvodnje, zdravstveno stanje i 
preventivu itd.) i prilagoavati ih potrebama datog 
hibrida. 
Cilj ovog istraživanja bio je usporediti utjecaj dva 
genotipa (Cobb 500 i Hubbard Classic), spola pilia i 
razliitog sastava hrane (energetsko-proteinski) na 
kakvou brojlerskih trupova. 
MATERIJAL I METODE RADA 
 
Pokus je izveden u objektu za intenzivan uzgoj 
komercijalnih pilia, peradarske farme - “Gica” iz 
Ohrida, u Republici Makedoniji. Objekt je opskrbljen 
sa svom potrebnom opremom, tako da su mikro-
klimatski uvjeti pilia u tovu bili zadovoljavajui. 
Objekt je bio podijeljen na 16 boksova u kojima je 
bilo smješteno, metodom sluajnog odabira, po 150 
jednodnevnih pilia genotipa Cobb 500 i Hubbard 
Classic. Kontrola tjelesne mase obavljena je prilikom 
useljavanja pilia, a zatim svakih sedam dana, do 
završetka tova. Mjerenje je vršeno pomou precizne 
tehnike vage. Na osnovi razlika u tjelesnoj masi 
pilia izraunat je tjedni prirast. S 35., 42. i 49. 
danom uzrasta pilii su vagani po spolovima.  
Pilii su hranjeni krmnim smjesama s višim sadr-
žajem energije i nižom razinom proteina (sustav I) te 
s nižim sadržajem energije i višom razinom proteina 
(sustav II). Starter smjesa u oba sustava korištena je 
tijekom 1. i 2. tjedna, grover smjesa u 3. tjednu, 
finišer 1 od 4.- 6. tjedna života, a finišer 2 u 7. tjednu 
tova. Na tablicama 1 i 2 prikazan je kemijski sastav 
krmnih smjesa korištenih u hranidbi brojlerskih pilia. 
U 5., 6. i 7. tjednu tova, metodom sluajnog oda-
bira izdvojeni su pilii za klanje iz svakog tretmana, 
zatim su izvagani, a nakon toga oznaeni krilnom 
markicom i ostavljeni da gladuju 12 sati. Nakon 
gladovanja odabrani pilii su opet izvagani, zaklani, 
a njihovi obraeni trupovi stavljeni na hlaenje. Od 
svakog tretmana odabrano je po 10 muških i 10 
ženskih pilia prosjene tjelesne mase, tako da je 
ukupan broj žrtvovanih pilia po tjednima bio 40 
muških i 40 ženskih ili za tri tjedna ukupno 240 
žrtvovanih pilia pripremljenih za daljnju obradu. 
Ohlaeni pilei trupovi bili su obraeni u skladu s 
Pravilnikom o kakvoi mesa peradi (Službeni list br. 
1/81, dopuna br. 51/88). Na taj nain dobiveni su 
pilei trupovi razliite obrade: “klasina obrada” (tru-
povi s glavom, vratom, donjim dijelovima nogu i jesti-
vim unutrašnjim organima); “pripremljeno za pee-
nje” (trupovi s pluima i bubrezima, uz vrat s kožom, 
srcem, jetrom, želucem i slezenom) i “pripremljeno 
za roštilj” (trupovi s pluima i bubrezima, ali bez jetre, 
srca, slezene, želuca i vrata). Pri rasjecanju ohla-
enih trupova izdvojena su prsa, bataci i zabatci kao 
najvažniji osnovni jestivi dijelovi, utvreni su njihovi 
prinosi i udjeli u trupu, kao i odnos pojedinih tkiva u 
vrjednijim dijelovima trupa. 
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Tablica 1. Kemijski sastav i energetska vrijednost krmnih smjesa u sustavu I tova pilia 
Table 1. Chemical composition and energy value of feed mixture for fattening in system I  
 
Sastojci - Ingredients Starter - Starter Grover - Grower Finišer 1 - Finisher 1 Finišer 2 - Finisher 2 
ME, kcal/kg 3069,08 3197,20 3225,20 3212,30 
Sirovi proteini - Raw proteins, %  23,03 22,04 21,06 19,20 
Sirova vlaknina - Fibre, % 4,34 4,01 4,09 4,31 
Mast - Fat, % 8,16 9,88 10,52 9,66 
Ca, % 0,91 0,93 0,89 0,88 
P (ukupni) - P (total), % 0,77 0,76 0,75 0,68 
Metionin - Metionine, % 0,61 0,69 0,58 0,64 
Cistin - Cystine, % 0,34 0,32 0,31 0,29 
Metionin + Cistin,% 0,95 1.01 0,89 0,93 
Lizin - Lysine, % 1,30 1,32 1,10 1,00 
Triptofan - Tryptophane, % 0,32 0,30 0,28 0,26 
Odnos Protein : Energija 
Relation Protein : Energy 
133,27 145,04 153,14 167,35 
 
Tablica 2. Kemijski sastav i energetska vrijednost krmnih smjesa u sustavu II tova pilia 
Table 2. Chemical composition and energy value of feed mixture for fattening in composite II  
 
Sastojci - Ingredients Starter - Starter Grover - Grower Finišer 1 - Finisher 1 Finišer 2 - Finisher 2 
ME, kcal/kg 3047,38 3107,70 3099,52 3100,58 
Sirovi proteini - Raw proteins, %  23,54 22,55 22,02 21,95 
Sirova vlaknina - Fibre, % 4,16 4,12 4,25 4,58 
Mast - Fat, % 7,43 8,39 8,68 9,15 
Ca, % 0,93 0,89 0,86 0,87 
P (ukupni) - P (total), % 0,78 0,76 0,75 0,72 
Metionin - Metionine, % 0,74 0,72 0,58 0,68 
Cistin - Cystine, % 0,34 0,33 0,33 0,33 
Metionin + Cistin,% 1,08 1.04 0,91 1,01 
Lizin - Lysine, % 1,51 1,42 1,27 1,27 
Triptofan - Tryptophane, % 0,32 0,30 0,30 0,30 
Odnos Protein : Energija 
Relation Protein : Energy 
129,47 137,83 140,76 141,24 
 
Rezultati istraživanja obraeni su statistiki uz 
pomo kompjutorskog programa Statistica, i potpro-
grama Basic Statistica. Pri odreivanju mjera varija-
bilnosti, a u cilju testiranja varijabilnosti ispitivanog 
uzorka pilia, provjerena je normalnost distribucije 
kod ispitivanih osobina. U podprogramu Anova, 
kompjuterskog programa Statistica, napravljena je 
analiza varijance u cilju odreivanja osobina kod 
kojih se pokazuju statistiki znaajne razlike izmeu 
ispitivanih tretmana.  
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U radu je testirano i postojanje interakcije geno-
tipa i sustava hranidbe na fenotipsku pokazanost 
osobine randmana „pripremljeno za roštilj“, koje je 
provjereno kod pilia iste dobi, analizom varijance u 




REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA 
 
Rezultati mjerenja mase trupova pilia razliitih 
genotipova, spola i sustava hranidbe pokazani su na 
tablici 3. Pilii Cobb 500 imali su nešto teže trupove 
od pilia Hubbard, ali dobivene razlike nisu bile 
statistiki znaajne (P>0,05). Trupovi pjetlia bili su 
znaajno (P<0,05) teži od trupova kokica. Trupovi 
pilia hranjeni krmnim smjesama iz sustava I (ener-
getski jaem i s veim odnosom energija : protein) 
bili su nešto teži od trupova pilia hranjenih krmnim 
smjesama iz sustava II (proteinski jaem i s manjim 
odnosom energija : protein), ali dobivene razlike nisu 
bile statistiki znaajne (P>0,05).  
Masa trupa je u visokoj povezanosti s tjelesnom 
masom pilia prije klanja, što je uvjetovalo da se kod 
pilia razliitog genotipa i razliitog sustava hranidbe 
ne pokažu statistiki znaajne razlike (P>0,05). 
Chen i sur. (1987) istraživali su masu trupa i 
randmane kokica i pjetlia nekoliko genotipova u 
razliitoj dobi. Genotip nije imao znaajnog utjecaja 
na istraživane osobine, za razliku od spola i dobi. 
Naime, pjetlii su imali znaajno teže trupove od 
kokica u svakoj dobi. Randmani su bili vei kod 
pjetlia u svim dobnim skupinama, a razlog tome je 
vea klaonika masa pjetlia. Udio trupa i prsnog 
mesa znaajno se poveavao s dobi pilia (Bartov i 
Plavnik, 1998). Statistike znaajne razlike u masi 
trupova izmeu spolova i genotipova zabilježili su 
Rondelli i sur. (2003). 
 
Tablica 3. Masa trupa pilia razliitog genotipa, spola i sustava hranidbe 
Table 3. Carcass mass of chicken of different genotype, sex and composition of diet  
 
Klasina obrada 
Traditional processing, g 
Pripremljeno za peenje 
Ready for roasting, g 
Pripremljeno za roštilj 
Ready for grilling, g imbenici - Factors 
x  sd x  sd x  sd 
Genotip - Genotype 
Cobb 500 1711,95 394,81 1578,59 358,27 1429,67 334,12 
Hubbard Classic 1706,46 348,61 1573,97 325,95 1410,76 304,48 
Spol - Sex 
Muški - Male  1833,47 364,25 1690,75 341,74 1522,69 318,75 
Ženski - Female 1568,00 327,80 1445,45 292,43 1303,10 277,57 
Sustav hranidbe - Composite of diet 
Sustav I - Mixture I 1722,87 379,62 1594,24 358,14 1434,73 337,62 
Sustav II - Mixture II 1695,42 364,60 1558,32 325,11 1405,69 300,19 
Znaajnost - Significance (F test)
Genotip - Genotype NS NS NS 
Spol - Sex * * * 
Sustav hranidbe 
Composition of diet 
NS NS NS 
* - Statistiki znaajna razlika na nivou od 5% unutar ispitivanog tretmana  
* - Statistically significant difference (P<0,05) 
NS - Unutar promatranog tretmana ne iskazuju se statistiki znaajne razlike 
NS - No statistically significant differences 
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Analiza randmana pokazala je da je genotip 
imao znaajan (P<0,05) utjecaj na ovu osobinu 
jedino kod obrade “pripremljeno za roštilj“ (tablica 4). 
Pilii Cobb 500 imali su znaajno vee randmane pri 
obradi “pripremljeno za roštilj“ (71,20%) u odnosu na 
pilie Hubbard (69,70%). Spol i sustav hranidbe nisu 
statistiki znaajno utjecali na veliinu randmana 
(P>0,05). 
Hopi i sur. (1996) nisu takoer utvrdili znaajne 
razlike izmeu genotipova s obzirom na randmane. 
Farran i sur. (1995) nisu utvrdili znaajne razlike u 
randmanu kod obrade “pripremljeno za peenje“ u 
razliitih genotipova, ali je postojala razlika u 
randmanima meu spolovima razliitih genotipova. 
Pavlovski i sur. (1991) su utvrdili da genotipovi sline 
mase imaju i sline randmane. Pavlovski i sur. 
(1992a) su ustanovili da su pri hranidbi pilia ener-
getski vrlo bogatim obrocima, pjetlii imali znaajno 
vee randmane u “klasinoj obradi“ i obradi 
“pripremljeno za peenje“, za razliku od kokica. Spol 
nije utjecao na randman “pripremljeno za roštilj“ niti 
pri hranidbi drugim smjesama. U radu Bartova i 
Plavnika (1998) utvren je utjecaj hrane s nižim 
odnosom energija : protein od preporuenog, na 
porast udjela trupa za 0,6%, što se može pripisati 
osjetljivosti sastava mesa trupa na manipulacije s 
hranom. Ovakav odnos energije i proteina preporu-
uje se kada pilie ostavljamo za klanje do relativno 
vee dobi. 
Najvee varijance (tablica 5) kod mase trupa po-
javile su se pod utjecajem spola, dok su se kod 
randmana najvee varijance pojavile pod utjecajem 
genotipa, a nešto manje kod utjecaja spola i sustava 
hranidbe. 
Na tablici 6 prikazane su dobivene mase osnov-
nih dijelova trupa. Pilii genotipa Cobb 500 imali su 
Tablica 4. Randmani trupova pilia razliitog genotipa, spola i sustava hranidbe prema nainu klaonine 
obrade 
Table 4. Carcass processing percentage of chicken of different genotype, sex and composition of diet 
according to slaughtering process 
 
Klasina obrada 
Traditional processing, g 
Pripremljeno za peenje 
Ready for roasting, g 
Pripremljeno za roštilj 
Ready for grilling, g imbenici - Factors 
x  sd x  sd x  sd 
Genotip - Genotype 
Cobb 500 85,40 5,06 78,71 2,65 71,20 3,09 
Hubbard Classic 85,75 2,22 78,12 2,20 69,70 2,67 
Spol - Sex 
Muški - Male  84,99 2,26 78,32 2,25 70,45 2,61 
Ženski - Female 85,19 5,21 78,53 2,67 70,67 3,31 
Sustav hranidbe - Composition of diet 
Sustav I - Mixture I 85,08 2,36 78,65 2,44 70,63 3,05 
Sustav II - Mixture II 85,08 5,01 78,19 2,45 70,47 2,86 
Znaajnost - Significance (F test)
Genotip - Genotype NS NS * 
Spol - Sex NS NS NS 
Sustav hranidbe 
Composition of diet 
NS NS NS 
* - Statistiki znaajna razlika na razini od 5% unutar ispitivanog tretmana 
* - Statistically significant difference (P<0,05) 
NS - Unutar promatranog tretmana ne iskazuju se statistiki znaajne razlike 
NS - No statistically significant differences 
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nešto teža prsa i zabatke, a lakše batake od pilia 
Hubbard, ali razlike nisu bile na razini statistike 
znaajnosti (P>0,05). Pjetlii su imali znaajno teža 
prsa (430,71 g), batake (219,57 g) i zabatke (228,94 
g) od kokica (369,86 g, 174,32 g i 194,32 g). Razlike 
u masi osnovnih dijelova trupa pilia hranjenih smje-
sama u sustavu I i II nisu bile statistiki znaajne 
(P>0,05). 
 
Tablica 5. Varijanca mase trupa i randmana kod trupova pilia razliitog genotipa, spola i sustava hranidbe 
Table 5. Carcass mass variance and processing percentage of chicken of different genotype, sex and 
composition of diet 
 
Varijanca - Variance 




Sustav hranidbe  
Composition of diet 
Masa trupa, Mass of carcass 
Klasina obrada, g - Traditional processing, g 0,01 35,02 0,32 
Pripremljeno za peenje, g - Ready for roasting, g 0,01 35,16 0,66 
Pripremljeno za roštilj, g - Ready for grilling, g 0,21 31,95 0,49 
Randmani - Processing percentage 
Klasina obrada, % - Traditional processing, % 1,63 0,15 0,00 
Pripremljeno za peenje, % - Ready for roasting, % 3,55 0,46 2,14 
Pripremljeno za roštilj, % - Ready for grilling, % 12,09 0,32 0,16 
 
Tablica 6. Masa prsa, bataka i zabataka kod pilia razliitog genotipa, spola i sustava hranidbe 
Table 6. Mass of breasts, thighs and drumsticks of chickens of different genotype, sex and composition of diet  
 
Prsa - Breasts g Bataci - Thighs g Zabataci - Drumsticks g
imbenici - Factors 
x  sd x  sd x  sd 
Genotip - Genotype 
Cobb 500 412,44 110,69 195,63 50,06 213,98 53,28 
Hubbard Classic 392,18 101,25 201,27 51,99 211,59 47,10 
Spol - Sex 
Muški - Male 430,71 108,75 219,57 52,18 228,94 50,08 
Ženski - Female 369,86 93,93 174,32 37,23 194,32 43,71 
Sustav hranidbe - Composition of diet 
Sustav I - Mixture I 408,37 115,38 197,08 52,16 215,78 54,07 
Sustav II - Mixture II 396,25 96,56 199,82 50,00 209,79 46,02 
Znaajnost - Significance (F test)
Genotip - Genotype NS NS NS 
Spol - Sex  * * * 
Sustav hranidbe - Composite of diet NS NS NS 
* - Statistiki znaajna razlika na razini od 5% unutar ispitivanog tretmana 
* - Statistically significant difference (P<0,05) 
NS - Unutar promatranog tretmana ne iskazuju se statistiki znaajne razlike 
NS - No statistically significant differences 
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Genotip nije imao znaajnog utjecaja na omjer 
osnovnih dijelova trupa, što nije u skladu s istra-
živanjima Szalkowske i Mellera (1997) koji su utvrdili 
visoki utjecaj genotipa na masu trupa, masu prsa i 
masu zabataka. U radu Mendesa i sur. (2004) pjetlii 
su imali znaajno veu masu cijelog bataka i udio 
mesa bataka, ali manju masu prsnog mesa i abdo-
menalne masti u odnosu na kokice. Santos i sur. 
(2004) su potvrdili utjecaj spola na masu osnovnih 
dijelova trupa. Muški pilii imali su vee batake i 
zabatake, a ženski pilii vee vrijednosti prsa i 
abdominalne masti. U radu Marcato i sur. (2006) 
masa prsa, bataka i zabataka je bila znaajno vea 
kod pjetlia u odnosu na kokice. Istraživanje utjecaja 
spola na klaonike osobine brojlerskih pilia, koje su 
proveli Rondelli i sur. (2003) pokazalo je da su 
pjetlii imali vee udjele bataka i zabataka od kokica, 
što je u suglasnosti s rezultatima iz ovog istraživanja.  
Udio osnovnih dijelova trupa kod pilia razliitog 
genotipa, spola i sustava hranidbe može se vidjeti na 
tablici 7. Pilii Cobb 500 imali su znaajno vei udio 
prsa (20,43%) od pilia Hubbard (19,31%). Udio 
bataka je bio nešto vei kod pilia Hubbard (9,95%), 
dok je udio zabataka bio nešto vei kod pilia Cobb 
500 (10,63%) ali te razlike nisu bile statistiki zna-
ajne (P>0,05). Pjetlii su imali znaajno vei udio 
bataka (10,16%) od kokica (9,48%). Pjetlii su, 
takoer, imali vei udio prsa (19,95%) i zabataka 
(10,59%) od kokica, meutim te razlike nisu bile 
statistiki znaajne. Pilii hranjeni u sustavu I imali 
su vei udio prsa (19,94%) i zabataka (10,60%) od 
pilia hranjenih u sustavu II meutim, ustanovljene 
razlike nisu bile statistiki znaajne. Pilii hranjeni u 
sustavu II imali su znaajno vei udio bataka 
(10,02%) od pilia hranjenih u sustavu I (9,66%). 
Udjeli osnovnih dijelova u trupu su osobine koje se 
nalaze u visokom stupnju povezanosti s tjelesnom 
masom prije klanja kao i masom osnovnih dijelova 
trupa. Tjelesna masa pilia prije klanja, kao i mase 
osnovnih dijelova trupa, i u ovom ispitivanju su imale 
veliki utjecaj na znaajnost razlika u udjelu prsa, 
bataka i zabataka.  
 
Tablica 7. Udio prsa, bataka i zabataka kod pilia razliitog genotipa, spola i sustava hranidbe 
Table 7. Portion of breasts, thighs and drumsticks of chickens of different genotype, sex and composition of 
diet 
 
Prsa - Breasts % Bataci - Thighs % Zabataci - Drumsticks %
imbenici - Factors 
x  sd x  sd x  sd 
Genotip - Genotype 
Cobb 500 20,43 1,87 9,73 1,03 10,63 0,77 
Hubbard Classic 19,31 2,05 9,95 1,29 10,50 0,97 
Spol - Sex 
Muški - Male 19,95 1,86 10,16 1,30 10,59 0,72 
Ženski - Female 19,80 2,23 9,48 0,88 10,54 1,03 
Sustav hranidbe - Composition of diet 
Sustav I - Mixture I 19,94 2,18 9,66 0,78 10,60 0,77 
Sustav II - Mixture II 19,80 1,89 10,02 1,45 10,53 0,97 
Znaajnost - Significance (F test)
Genotip - Genotype * NS NS 
Spol - Sex  NS * NS 
Sustav hranidbe - Composite of diet NS * NS 
* - Statistiki znaajna razlika na razini od 5% unutar ispitivanog tretmana 
* - Statistically significant difference (P<0,05) 
NS - Unutar promatranog tretmana ne iskazuju se statistiki znaajne razlike 
NS - No statistically significant differences 
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Pilii Cobb 500 imali su znaajno (P<0,05) vei 
udio prsa od pilia Hubbard, što je u suglasnosti s 
rezultatima Santosa i sur. (2004) i Marcato i sur. 
(2006) koji su utvrdili znaajno vei udio prsa i 
zabataka kod pilia genotipa Cobb 500 u odnosu na 
drugi genotip. Maši i sur. (1973) su ustanovili 
znaajne razlike u udjelu prsa izmeu genotipova, ali 
ne i za udjele bataka i zabataka, što je u suglasnosti 
s podacima dobivenim u ovom istraživanju. Hopi i 
sur. (1996) nisu utvrdili znaajne razlike u udjelu 
prsa i bataka kod razliitih genotipova, dok je udio 
zabataka bio pod utjecajem genotipa. Young i sur. 
(2001) su zakljuili da je trup kokica imao znaajno 
vei udio prsa i fileta, a manji udio bataka i zabataka 
u odnosu na trup pjetlia. U istraživanju Hopia i sur. 
(1997), u skladu s ovim radom, dokazano je da je 
spol pilia imao znaajan utjecaj samo na udio 
bataka, dok udio prsa i zabataka nije bio pod 
statistiki znaajnim utjecajem spola. Bogosavljevi-
Boškovi i sur. (2006) su zakljuili da su pjetlii imali 
statistiki znaajno vei udio zabataka u trupu u 
odnosu na kokice. Pilii hranjeni u sustavu II (manji 
odnos energija : protein) imali su znaajno vei udio 
bataka od pilia hranjenih u sustavu I. To je u skladu 
s rezultatima Bartova i Plavnika (1998), koji su 
smatrali da je poveanje udjela razliitih dijelova 
mesa rezultat utjecaja hranidbe s manjim odnosom 
energije : proteini. 
Analiza interakcije genotipa i sustava hranidbe 
pokazala je da su najvee randmane pri obradi 
“pripremljeno za roštilj“ u svim dobima imali trupovi 
pilia Cobb 500 hranjeni u sustavu I (tablica 8). 
Tablica 8. Interakcije genotip x sustav hranidbe kod randmana uz obradu “pripremljeno za roštilj“ 
Table 8. Interaction genotype x composition of diet in processing „ready for grilling“ 
 
Dob pilia - Age of chickens x  sd Interakcija - Interaction 
35. dan - 35 of day 
Cobb 500-sustav I - composition I 69,48 2,12 a 
Cobb 500-sustav II - composition II 68,99 4,23 a 
Hubbard-sustav I - composition I 66,63 2,07 b 
Hubbard-sustav II - composition II 68,65 1,26 a 
Interakcija genotip x sustav hranidbe 
Interaction genotype x composition of diet 
* 
42. dan - 45 of day 
Cobb 500-sustav I - composition I 71,20 1,46 a 
Cobb 500-sustav II - composition II 70,21 2,92 ab 
Hubbard-sustav I - composition I 69,47 2,09 b 
Hubbard-sustav II - composition II 69,33 1,23 b 
Interakcija genotip x sustav hranidbe 
Interaction genotype x composition of diet 
* 
49. dan - 49 of day 
Cobb 500-sustav I - composition I 74,37 1,49 a 
Cobb 500-sustav II - composition II 72,96 1,12 b 
Hubbard-sustav I - composition I 72,63 1,41 b 
Hubbard-sustav II - composition II 72,70 1,24 b 
Interakcija genotip x sustav hranidbe 
Interaction genotype x composition of diet 
* 
* - a-b - Prosjene vrijednosti u svakom stupcu unutar promatranog tretmana znaajno su razliite na razini od 5% 
* - a-b - Average values in each column within tested treatment are significantly different at the level of 5% 
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Najmanje randmane uz obradu “pripremljeno za 
roštilj“ nakon 35. (66,63%) i 49. (72,63%) dana tova 
imali su pilii Hubbard hranjeni u sustavu I, dok su 
najmanji randman 42. dana (69,33%) imali pilii 
Hubbard hranjeni u sustavu II. Statistiki znaajne 
razlike izmeu ispitivanih tretmana javile su se u 
svim dobima pilia. Pilii Hubbard hranjeni u sustavu 
I imali su znaajno manje randmane od pilia ostalih 
istraživanih skupina u uzrastu od 35. dana. Pilii 
Cobb 500, hranjeni u sustavu I su 42. dana, imali 
znaajno vei randman uz obradu “pripremljeno za 
roštilj“ od pilia Hubbard hranjenih u oba sustava. 
Kod pilia zaklanih 49. dana, znaajno vei randman 
je ustanovljen kod pilia Cobb 500, hranjenih u su-
stavu I u odnosu na ostale istraživane skupine pilia.  
Randman uz obradu “pripremljeno za roštilj“ je 
osobina niske varijabilnosti. Najniže standardne de-
vijacije su ustanovljene 49. dana, i varirale su od 
1,12-1,49. Nešto više standardne devijacije su 
dobivene kod analiziranog randmana kod pilia dobi 
35. dana (1,26-4,23).  
Shanin i Elazeem (2006) nisu utvrdili znaajnost 
interakcije genotipa i hranidbe na omjere razliitih 
dijelova trupa i na omjere ukupnog mesa mišia i 
masti u razliitim osnovnim dijelovima trupa, dok su 
znaajnost interakcije ustanovili kod omjere ukupnog 
udjela kostiju trupa, što ukazuje na injenicu da je 





Na temelju provedenog istraživanja kakvoe 
trupova brojlerskih pilia provenijencije Cobb 500 i 
Hubbard Classic pod utjecajem sastava hranidbe, 
moglo bi se zakljuiti sljedee:  
- Spol je znaajno utjecao na mase trupova 
pilia. Trupovi pjetlia su bili znaajno (P<0,05) teži 
od trupova kokica, a razlike u randmanima izmeu 
spolova nisu bile statistiki znaajne (P>0,05).  
- Genotip pilia je statistiki znaajno (P<0,05) 
utjecao na randman i to samo kod obrade “pri-
premljeno za roštilj“, u korist genotipa Cobb 500. 
- Muški pilii imali su statistiki znaajno 
(P<0,05) veu masu prsa, bataka i zabataka i vei 
udio bataka u trupu u odnosu na ženske pilie. 
- Na masu osnovnih dijelova trupa genotip i 
sustav hranidbe nisu imali znaajnog utjecaja, ali je 
utvreno djelovanje genotipa i hranidbe na udjele 
osnovnih dijelova trupa. Pilii genotipa Cobb 500 
imali su znaajno vei udio prsa, dok su pilii hra-
njeni u sustavu II imali znaajno vei udio bataka u 
trupu. 
- Interakcija genotipa i hranidbe imala je 
statistiki visoko znaajan (P<0,01) utjecaj na rand-
mane uz obradu “pripremljeno za roštilj“. Najvee 
randmane imali su pilii genotipa Cobb 500 hranjeni 
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Carcass quality evaluation was done on 240 broiler chickens of Cobb 500 
and Hubbard Classic genotype, fattened until 49 days of age. Two different 
energy-protein feed mixtures were used, so the aim of the research was to 
determine effects of genotype, sex and different feed mixtures on quality of 
broiler carcass (carcass weight, dressing percentage and weight and share of 
main parts of carcass), their variance and interaction. Statistically significant 
(P<0,05) effect of sex on carcass weight was determined, namely, the male 
chickens had considerably bigger carcass weight in all slaughter processing. 
Insignificant (P>0,05) higher values of carcass weight were present in Cobb 
500 genotype and chicken fed mixture I. Genotype affected statistically 
significantly (P<0,05) dressing percentage only in “ready for grilling” on behalf 
of genotype Cobb 500. Investigation of variance in carcass weight and 
dressing percentage showed the highest values under influence of sex. Male 
chickens had significantly (P<0,05) heavier breasts, thighs and drumsticks, 
and higher share of thighs than female chickens. Statistically significant 
differences in of share main parts of carcass were confirmed under the 
influence of genotype and diets. In that way, Cobb 500 chickens had 
significantly (P<0,05) higher share of breasts, while the chickens fed mixture II 
had significantly higher share of thighs in carcass. Interaction between 
genotype and diet had statistically highly significant (P<0,01) effect on 
slaughtering trait “ready for grilling”, so chickens of genotype Cobb 500 fed 
mixture I had the highest values of dressing percentage.  
Key words: broiler chickens, genotype, feed mixture, carcass quality. 
